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HUNGARIAN MINERS ORGAN
':'HS ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN IN THE U. S. A.

A CSÁKÁNYT ÓL A TOLLIG.
(Bemutatk:>zásféle.)
1\1.) .:\!int Ullll_\ i lllÚS 11111~yar, ('
i11\ja i · jobb haz:,t jiitt kercsui
f, mint am1:i 111Íls 11jo11a11 {•rkezt'tt b1•" á11do1 olt, ki11 + l,< z111 ii n·., mp ·tei· ·Í'gP
l' ne.·. <' sorok 1r6j i. a f'Pkl'te gyémúut ok siitet hiroda lr11itba11. 11iagyarosa11 a
zénbányában h-zdt1· a111Prikai pályaut at.
Az JV07 kora tavasza P ?)" peunsyl\aniai húnyúbau talúlt, a hol a búuy,ísz
mcs\ l'l ·eg rnPgta1lll lúsíu1 kivül sok oly
dc got lúttam (: tapasztaltam. a111ely1•k
öröH: ll,\'< 111ot hagytak !PlkPmheu.
1 íu hc1vi hf111y:1 zkodú · 11tún a k1•11y'1 outi má fog1alhizfis frl{• . odort,
mig , égi e a nl g-y;u•, 1 iihúnya, 11,isúgi1 á , hin1talnoko ·k< dás után ismet
,·issza,·úgytam P bún)·úl· {,, küliiniis1•11
a bi ny úszok kiiú {·s 11H•<>szrn•ztt>m 1•gy
ismert 111 w yorki 1•{-g utazói állásút,
110~· · azontu: itllaudúau a húuyatelPJH'·
,t jíu lia sam.
I, t Yégre vi szat<'.•n•1;: az Plsii fog,zásomh z. a hányú z ághoz, hogy
tollal szolgáljam 111ag_, ar hányúszte:t\ tre·m (•rdPk1•it .- át,·1'1 1•rn 1• bán~·í1szlap ·z •rhszt( {•t.
b flll'It11yt1·ll'lllll'k tl'tszii bc·mnt· ti''t
,,z'1 t iktatta111 idl'. hog-y ismcrkedjii11k
mPg Pgymússal. az i1·i'> {,s az olvasú {•s
amint {•11 isnll'J'l'lll a rnagyar hányúszoh1t. a kiklwz 1·ni.r1·111 a magyar vér l'O·
ko11ságún kiviil Í-,; ft.liil is. nunt volt
hímyú zt 11 kilziis sors (·s foglalkozás
J okow,ÍLga i,; kiit: ug,v szPr1·zz1•nek t11dorni ·t a mag, 111· ~JlÍ1. áw:v 1.• is, hog_\'
.. lap szPrkf',;zto .·1„ húnvúsz.
a ki
.
l kiizn•t'T-{.
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Jpn tapasztah1th<Íl ismPri í•s út '•i-ti a hú11y,1 zok so1sút PS helyzPtl"t l'S a ki iga•
z1 tesh·í•1·i sz1•rPtettPl júr kiíztii k az Íl úsú \'111.
füwrúszkodíisom 1•1:i) idej{lwu is tapasztaltam, hogy a 111agya1· húnyú:zok
u1•m k{>p1•z11ek P:,!Y oly l'g,\·s{>gps 1·soportot, mint arra sziiksÍ'g l<>nne és a mit
szinti· a l(>t{,111Pkük kovet<•l nwg.
A 111agya1· napilapok, mi>lyl•k pt•dig
igazí11 111ind1•11t megtt•sz1wk a magyar!.:Úg1•1 t (·s a rnP!ypk1wk a hirszolgídaton
ki,·iil úllandt, kiizdPlrnPt kt>ll folytatni
az iisszmagya 1. ·úgí•1 t, 111•m tPhPti k.
ho:.".Y 111, g kii lii11 fogi a Ikozúsi Ítg szPriut
t., ok {,, d1•kt·be11 {,i; s,:iik., 'gl<'tf' .'/.t'I int
is foglall·ozzanak a niúsf{,! rnilliímri
annyi foglalkozúsi úgra oszló magyarok dolgaival, sziikség(>t Í>n•ztl'lll hát
P::Prn)·i m:q.ryar hányászszal ,•gyiitt l'll
is. hogy a száziitven1'zernyi föld alatt
l:iizd~ 111ag,var:iígnak <'I!,\" kii lii11 sajt1íorgan11111a !Pg_\ PII.
.\11nnk a 111ú f1;lszúz1•Zt>l' lll.l"_\'ar11ak.
a kikl't a mostoha hazai viszonyok .\.
m1•1 ika fii dj1• alú iiztPk, hog>· ott sz1•IPZZrl· 111 •g a sokszo1· •;z1·111•Phán.,t. pa1',ls .os dollúi·okat, 1;iiliin 11•"I'', viszonyai!. Li,zt kii'iinft•ll' haj11k, sziiksí·gl1•tiik.
panaszul· {•s ml'glwsr.,'•lui \'alúj11k \'an
s 1• cí·lt·a 11c111 l·{•p1•s h1·!yt adni a n:1pi
a jtt,
Ila a 111agyar hányúsz m1111 1 Ílt 1• •pr(>l,
l·{,11ytPll•ll ví•gigván1loroh1i hat orszúgot, ltll'l't nem tudja. llll'ly hírnyákban
jobbak a viszo11yok, hol van ·ziiksPg
11111nkúsn1.

IIa a mag~·ar búuyászt baleset éri, ha
vissza(>lnek táj(>lrnzatlan ·ágával,
ha
1,íu mily panasza van, tapogatódzik l'S
1•sak a legritkúhh e. etbPn (ha kiilügyi
l,1:pvi.·1•lt>tiinkhnz viszi v{>ll'tlt·11iil
jú
sorsa, hir hajírn sl'gitPni.

Ila sz1•111lw ,·ag_\· iisszek1•riili11·k a 111a•
gyar bányászok {•rdl'kl>i az amerikai
bányászok {•rdPkl'iv1•l, nincs ki őket az
a11l<'rikaiak kiizt í•s a m1111kaadónál kPlliikÍ'J>Pl'll hpvi:-wlj1•.
}I inl'Zt•n sziiksí•gll'tt>kd l'S hiányokat
1t>sz hivatrn a }!agyar Rúnyászlap pútolni.

l,ap1111k 1i. szl'kiitií kapcsot óhajt ké1wzni a moutanai, l'olora1loi, t1•111•:sl'i,
rniclligani {-1·1·hú11>·úszok, a prnn ·ylva11iai, wpst virgi11iai, ohiói, illinoisi sz;nhúnyúszok i's a np,~· yorki <:'S nrw jrrsl'yi kiihú11ríiszok kiizt, rövidebb<>n lapunk n1i11dl'n sora a magyar nyelvi!
1 írnyúszok (rd1•kí·ht>11 iródik s a köztük
tii1 t{>uii
1•rn111yt>k1'1 i1riikiti nwg.

„

Fl'lk(>rjiik az iisszl'~ magyar hányatestvért>ket. lakjanak bármerre az Egyesült .\llamokhan, álljanak közénk
,'s :PgÍtSl'll<'k h<>nniinket munkánkban.
K1•r1•s:1•m•k fpJ h1•1111iinket a hányatl'll'pl'll 1•liíford11li'> hírekkel 6s vegyfk
ig{nylw lapunk sziv<'Sl'n rendelkeú:iikn· hol'sátott hasábjait a bányászok
~OJ'SÍlt (·s l11·lyz1•tl't túrgyaló kiir.lemÍ'nyPkkPI
Legyp11 1nunkatúr:11nk ,\mrrika min
<lt>n mag:va1· hí1u>·ásza.
o--
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP

A magyar bányatelepek hirei.
Calumet, Mich. Az itteni áldatlan viszonyok végre megváltoztak és ujévre
rendes mederben kezdjük meg a munkát. Azok a magyar testvérek, a kik a
W olvering, Kearsarge, Allouez, Copper
City és mohawki bányákból más vidékre távoztak, bátran visszatérhetnek régi helyükre, hogy munkájukat folytassák, mert a za',vargásnak teljesen
vége.
Congo, 0. A congói bánya még mindig ég és nincs kilátás rá, hogy a közel
jövőben elolthatják. Honfitársaink a
közeli bányákba mennek dolgozni, mert a Sugar Creck Coal Companynak,
melynek a congói bánya tulajdona,
több bányája van e vidéken. Minthogy
azonban az összes ohiói bányák megszorított üzemmel dolgoznak, uj munkásokra nincs szükség s e vidékre kivánkozó honfitársaink könnyebben
kapnak munkát Zanesville, 0. gyáraiban, melyekben uagy munkáskereslet
van.
Granite City, Ill. A vidékünkön levő
bányák rendes üzemben vannak és honfitársaink találhatnak bennük alkalmazást.
Boxter, W. Va. Az itteni bánya leszállított üzemmel müködik. Állandóan jól megy azonban a munka a szomszédes Granttown és ::\fontana .l\lines
plézeken, hol magyar munkásokat szívesen alkalmaznak.
Ward, W. Va. A munka cspndesen
megy, a bánya npm dolgoztat minden
nap.
Holden, W. Va. Az összes bánvákban jól megy a mnnlrn és gyakorolt bányászok itt mindig kaphatnak alkalmazást. A ki munkát akar, ir.ion l\h.
<\. Kovács cimérc, Ilolc'l<·n, W. Ya.

A szomszédos Monitor, Cora Yima és
Coal Branch-i bányák leszállított üzem
mel dolgoznak.
Gary, W. Va. Garyben a munka elég
jól megy. A magyar élet itt elég élénk,
mert több magyar egylet és két magyar zenekar van a plézen. A ki ide
akar jönni, kap éppen munkát, bár kocsihiány miatt nem dolgozunk minden
nap. ~'elvilágositást ad Bodnár Bácsi
a welchi magyar vendéglős is, kit minden átutazó magyarnak érdemes felkeresni.
Pocahontas, Va. E vidéken a munka
elég jól megy és magyar bányászok jó
munkát találnak bármikor a környékbeli bányákban.
Dante, Va. Itt a munka állandóan jól
mt-gy és magyar munkást sziveseu alkalmaznak. A ki munkát akar, irjon e
cimre: Clinchfield Coal Co., Dante, \'a.
Norton, Va. A lwlybcli bányában
nem mt'gy jól a munka, de a közeli
Glamorgan, Toms ( 'reek, Rtonega és
Roda-i bányákban teljes erővel dolgoznak és a magyarok kaphatnak bennük
mindig munkát.
Monitor, W. Va. A munka itt lassan
meg_v, dt' a szomsúdos Iloldl'nlwn vesz11rk frl munkásokat.
A magyarok egyébként vigan vannak rs nagyban készülnek
kl'l'l'SZtelön•. Zékán_v ,János honfitársunkat
ugyanis kedvl•s 1wjP kisleán_vnyal ajándékor.ta meg.
Holden, W. Va. Kovács Sándor a111t>rikaszl'rte ismert honfitársunkat sulyos csapás érte. a mennyilwn rn éves
fia hastifuszban JMgbt'tl'gPclett és a
helybrli kórházba került. Az rgrs7. vidék magyarsága osztozik Kovács honfitárs hánatáhan s rrmé•ljiik 111inclnyá-

jan, hogy a fiu rövidesen felépül sulyos
bajából.
Wehrum, Pa. A munka_viszonyok itt
nem a legjobbak, magyarok ne jöjie
nck erre a vidékre munkát keresni.
Iselin, Pa. Bányánk csak fél üze11
mel dolgozik, uj munkást itt most ncL.
vesznek fel.
Uniontown, Pa. Sem a gyári, sem a
bányamunka nem megy jól vida.iin- ~
kön, hihető azonban, hogy ujév l.
megváltoznak a viszonyok, mert a g_ ~
rak megtartják munkásaikat.
Portage, Pa. Itt a munka jól megJ
gyakorolt hányászok kapnak alkalmazást.
Proctor, Vt. A környéken levő márványbányákban a közelgő tél dacf .1
is jól mennek a munkák és szivese alkalmaznak uj munkásokat. A f ~etés
$1.75-2.00 naponta.
Mt. Hope, N. J. A munka itt nem
megy jól és a magyarok tömegesen
hagyják el e vidéket.
Whiterbee, N. Y. A munka az it:
ércbányában jól megy mindig és sziveSl'll vesznek fel magyar munkást. Kl'rest't $2.25-8.00 napo11ta.
Depew, N. Y. A bányákban t> vitlf>
ke11 csak kl'veset dolgoznak.
Duluth, M1nn. Vidékünkön a zava
gítsnak vége és uj e1·ővel fognak a bányászok a munkához. A kik szeretnek
a hideg vidéken dolgozni, bátran viszS7.ajiilwtuek, nwrt munka lesz bőven.
!Jt,Jwt kPrrsni $::3.00-t naponta.
Plttsburgh, Pa. ~! int hogy a kiizPlgí>
ujévn• a gyárnk lt•szállitotLúk n:t!,Úrészt az Üzpmet. a bányák az Pgész Pa
államban mfrs(•kelten dolgozna 1c. ui(,
utá1na azonban a lwlyzet javulni fog

Csendesedi~{ a csákányzaj.
N;:iinik a munka. Am<·rikas;:erte zárják a gyárakat. esiikkPntik a munkát
és a gyári munka esiikhntével terrnészetszeriileg a há11yák Üzl•me is esökkl•n Pgy ke,·t-set.
Kétségbeesésre azonban nincs ok !
l\Iég most a hírn_vúkba11 jól dolgornak
és a bányászok ha egy-egy napot kénytt'lt-nek is pihenni vasuti kol'sik hiá11,váhan, a szrnre szükség van! <'sak ha

az üres vasuti koesik berni állnak a bán,vatPll'J>l'll akkor uem dolgoztatnak,
csupiín ez esetben nem i<•sz szükség a
s;:énrP.
A gyári munka is hPlyre fog állani
a;,:onban ujév után és ismét a rendes
nwderhen fog a munka tovább folyni.
A szénhányászoknak a jövő évre kt'ttözött erővel kell dolgozni. A készülő
Panama csatorna szénrakodó állomása-

iho;: uagymt•1111yiségü szén vau rc1Hlelve, ugy hogy a Yirginia-i, Keutucky-i
és \Y est Virginia-i szénterrne!ők tul is
vannak halmozva rendeléssel.
Az ércbányák már félév óta tétlenck
lévén, most kettőzött erővel fognak
nrnnkához s a vas- és rézbányák jöv
évi terme~ése tul fog ·m„1,adui miude
eddigi rcebnlot.

~
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A köbányákban is javulni fognak a
viszonyok.
Azt a tanácsot adjuk hát minden bányásznak, hogy ne hagyja ott helyét, ha egy-két nap nem is dolgozhat egy
héten, mert a gyárakban a viszonyok
most igazán nem jók, haza Magyarországra pedig nem érdemes ily rövid idöre menni, mert a viszonyok pár hét
alatt fP.1tÍ'tlenül megjavulnak mind,mfelé, ha pedig az ember hazamegy,
nagy kérdés, hogy 1 issza tud-e jönni
otthonról.
Természetesen, a ki végleg hazaköltözik, az jobh alkalommal, mint karácsonyra, nem is örvendeztethetne meg
övéit hazatérésével, de a kit csak a
rossz munkaviszonyok aggasztanak, az
maradjon veszteg, ne utazgasson ideoda, mert azzal csak a pénzt szórja és
három hónapig mf>gélhet annyi pénzből, mint a mivel az országot végigutaz
za, még akkor is, ha semmit nem dolgozik.
--0--

A CHARLESTONI ANGOL LAP
A MAGYAR BANYASZOKRóL.

A magyar bányász fölényét hirdeti
a bányatulajdonosokou felül immár az
angol sajtó is és a 'Charleston Herold·
cimü angol lap november 27-iki száma
szó szerint a következőket irta rólunk
(magyar forclitásban) :

::.\IAGYAR BANYASZLAP
lgy dic éri a magyar munkást az
angol sajtó s értékesebb, szorgalmasabb és józanabb munkásnak tartja
őket, mint Gompers és az A. F. L.
egész gárdáját. A mi azonban a west
virginiai fényrs helyzetet illeti, arra
még visszatérünk.
··-0--

A BANYASZ.

Fényes naptól ragyog az Isten kék ege,
Alant hideg, sötét a bánya ürege
Míg nappal van s munkál ember, állat,
A föld gyomra sem nyugszik, ott is van
ki fárad.
·
Halovány bányász-nép izzasztó munkában
Tördeli a sziklát örök éjszakában,
A bánya milyen nagy áldozatot kíván,
Csak maga a bányász tudhatja igazán.
Fenn a fényes arany milyen vígan járja
Van, ki csak ugy szórja s meg sem is
gondolja:
Mennyi baj, küzdelem, fáradság az ára,
S mennyi népet nyel el a bányának
gyomra.
F. L.

TÁRCZA
EGY FÉRFI ÉS KÉT Nő.
Irta : Bács Imre.

<'send volt. A leány !(•hajtotta frjH.
s remegö ujjakkal babráltta az asztalon végigfutó e ·iketli zt. Az area h•lrnn
Köztudomásu tény, hogy a bevándo- goltságot tükriiziitt (,. a szenwi nedrolt bányászokat szeretik a tulajdono- Yeségbe11 11sztak. Szántó a lt>{myhoz lPsok, de kevesen tudják, hogy az összes pett, egyik kezét a székn• tettP, a menépfajok közül amagyar fajt becsülik ]ypn a l(•án_v ült. a másik kezével az
a legtöbbre. A magyarok józan és szor- af'.ztaha támaszkodott. azntím lehajolt
hozzá. A vonásain valami lpvprt, szogalmas munkások és a mult hónapba11
történt Pocahonta on. hogy Bt>no An- morn kifejezés tele1wdl'tt llll'g.
- Ilíit látja, Rózsika. l'Z a mi sordrás magyar munkás 102 dollár fizer:un';:, - mondotta fújda!masan.- ~zeH·st huzott 25 munkanapra.
Bár össze en 4900 tiszta magyar bú- retjiik l'gymást és nem !(•lwtiink t•gy
nyász van \Vest Virginiában, ök képe- másé, me1t későn találkoztnnk. É11 min
zik a hányászság legértékes<.'bb elemeit dig ilyen szerencséth•n voltam: az ers a bányatulajdonosok mindent el kö- gész életem küzd<>lem. t•lhibázás s szt•nvetnek, hogy magyar munkásokat kap- vedés közt mult el. A sok vergődés 11 tán most aztán <.'!jutottam magahoz, lh'
janak.
Tem kényszerítik őket, hogy a Com- még se lehetek boldog, nem vehetem PI,
pania tore-ban vásároljanak s igy fi. mert nekem feleségem van. Egy hüth•n
zetésüket kéthetenkint készpénzben asszony. Egy rossz asszony. Tudom.
hogy megcsal és látja, n(•nu111 t>l kell
kapják meg.''

A magyar fajt szeretik West Virginiában.

türnöm az oldalam mellett, mert a törvényes feleségem. Nagyon sokat szenvedek a miatt a csunya élet miatt, a
melyben vergődöm és azért, mert nem
rughatom fel azt a nőt, ugy hogy magát emelhetném a helyébe. Egy bünös
asszony mellett kell eltölteni I!. fiatalságomat.
- A feleségétől megszabadulhat, ha
akar, - mondotta halkan és félénken
a leány. - El lehet válni tőle.
- Tudom,- felelte csöndesen Szántó. Én nem válhatok el tőle. Ne felejtse el, hogy gyermekünk van: egy
kis leányunk van. Mi történne azzal Y
A leány lassan föltekintett a férfira,
miközben a szemeiben valami meleg
fény csillant meg.
- Én az édes anyja tudnék lenni
a1111ak a kis leánynak, - mondotta bátortalanul.
Hzántó lehajolt a leányhoz és hálásan, gyöngéden megcsókolta a homlokát.
- A maga lelke csupa jóság. Maga
nagyon szerethet engemet : mindenre
képes le1111e értem. 1\Iár én is gondoltam arra, hogy elválok a feleségemtől,
mert az volna az egyetlen megoldás, de
nem lehet. A gyermeken kivül más kö1·ii hnények is megakadályozzák.
incs
bizonyítékom a hütlenségére. Én tudom, hogy megcsal, szinte a szemem
láttára csal m<.'g, azonban nem birom
bizonyítani. llódföliitt ügyes asszony,
igyáz magára. Azután a álás hosszu ideig tart. talán évekig is elhuzódik.Mit
<'Sinálnánk mia ddigY Hol lenneY Az
anyjá11ál ~ Hogy állandóan lássa maga
előtt az anya rosszaságát. Hogy az anyjat• liclegeuitse től<.'m az alatt az idő
alatt az ál'tatlan kis szivét. Hát látja,
t•zt•I~ ab1dúlyowak meg abban, hogy
h<>lel,:,.zdjl'k a kétes kimenetelü válópii1 lw. Ih tndnám bizonyitaui az aszszcn_v hüt!ensrgét. akkor másképp állna a hPlyzet. Dt• ig_v ... nt>m lehet. )J'pm
111<" em t>lk<.'zdPni a nílást.
A lt>íu,_v lehangoltan révedt maga t>lé
.\z asztalfntót simogatta, miközbeu az
at·t•a halaYán_v volt s a szemeiben valami fáidalmas f{,n_v rpnwgett. Lassan
fiilnézdt ~zántiíra.
Szántó az asztal mellé ii.lt és a ti>nyt>r{·lw hajtotta a frj{>t. A voná. ain ]p.
Hrtség telPJW<lett nwg.
- ~t•m tudom,
mondotta halkan.
(l<'olytn!:Ífrn. n;,: .i-ik ol<llllon)
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ELőFIZETÉSI

FELHIVAS.

Bányásztestvérek !
Százötvenezren szedjük az ércet, követ és szenet Amerika földje alól, mi,
)fagyarország napsugaras rónáiról ide
szakadt mostohagyermekek, a felpanaszolt és oly nehezen szerzett dollárokért.
1\1:ostolia gyermekei voltunk elhagyott édes hazánknak, nem szeretett
fogadott gyermekei vagyunk ennek az
uj hazánknak és - mostoha testvérei
vagyunk egymásnak is.
Nem tudunk egymásról, nem törő
dünk egymással Ps másfélszázezren keressük a boldogulást külön~külön, a
helyett, hogy ily nagy hadserege a csákánynak egy akarattal közös összetartá<s~al döngetné az ideg<'n föld gyom1·át a megélhetf'sért.
Magyar bányászok! Legyünk végre
édes testvérPi egymásnak, keressük, találjuk meg egymá ban a testvért, tartozzunk egyiivé, szeressük egymást, hi'Z('n egy a mi hazánk, egy a multunk,
a fájdalmunk, a reményünk, egy a sorsunk és egy a - végzetünk.
A Magyar Bányászlap egy táborba
akarja hozni a magyar bányászokat,
hogy mint egy szerető család tudjunk
egymásról, segitsi.ink egymáson és haladjuuk együtt jobb jövő felé.
A Magyar Bányászlap ismertetni
foja a bánya ft-'lepeket, a runnkaviszoJ1yokat. Köziilni fogja a bányák és bá11yás7,ok hfreit, előruozditja a magyar
bái;_vászok érdekeit.
Minden magyar báu_vásznak érdeke
tehát, I1ogy E'lőfü~<'s. t'n e lapra. melyIlt-'k előfizetrsi ára oly csekély, I1ogy
<'zt kiinnyen n(,lkülözI1eti minden bá11yász.

én s azontul minden esiitörtökön jelenik meg. Az előfizetés ujévtől számi t.

SZERKESZTőI tiZENETEK.

H.-ék, Hungary. A szerkesztő önökre gondol munkája kezdetén.
L. Gy., New York. Pár nap alatt levél megy az ön címére.

Darvas, Cleveland. Szíves soraiért
köszönet és szivélyes üdvözlet.
Hevesi. Ez az első fecske. Nem lesz
tán hideg rá 1

R. S., New York. Várjuk önt a munkához.
H. M. Mint az első számban is látja,
olyan dolgokat kiizlünk, a mik a bányászokat érdeklik.

--o--
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WEST VIRGINIAI ÉS VIRGINIAI MAGYAR BANYASZTESTVÉREK!
A west virginiai és virginiai
magyar bányatelepel:et a közeli
napokban meg fogja látogatni

HIMLER MÁRTON ur,
a ki lapunkat minden tekintetben
képviseli, hogy ez <>gyedüli magyar bányászlap részére e ' ő.fizeté
sekct és hirdetése1:et vegyen fel.
Hi.mler Mirton ur, a kit mint a
Nyitl"ay Emil volt utazóját ismer
West Virginia és Virginia magyarsága, fel van hatalmazva
pénzt felvenni.
Ajánljuk öt a bányászok jóindulatába!
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Egy férfi és két nö.
(Folytabí.s a H-ik oldalról)

-1.A.G YAR BANYASL'.LAP

---

könnyü illat itatta át és az asztalon álló vázában fri
virágok pompáztak.
Az a· zony a zobában volt. l\Iikor az
urn benyitott, elsápadt s a szemeiben
megl<'P<'tt, ijedt fény rebbent föl. Meg
volt döbbenve.

5

- l\Iost már igazán nem értem magát, - mondotta. - Miket beszél itt
összeT

Szántó fanyarul, kesernyésen elmoem tudom.
solyodott,
majd elforditotta a fejét az
Elhallgattak. A leány fölvette az a z
a
zony
felől, lenézett az asztalra s a
taldl a kézimunkáját s dolgozni kezSzántó lassan körüljártatta a tekin- irágvázát kezdte babrálni.
dett rajta.
'zántó zivarra gyujtott,
tetét a szobában. Az arca halavány
- Hát csak tagadjon, Lili, - monazután lassan, elmélázva fü tölt, mivolt s a voná ai valami keserü kifeje- dotta csendesen - Mindent tagadhat,
közben a leányt nézte. Az arcán lehauz(,st tükröztek. Csende en becsukta az
a mi semmit sem változtat a dolgon,
golt kifejezés ült, a lelkében valami
ajtót, azután az asztalhoz ment és le- mert én azért tudom, hogy ki fog idesajgó, elfogódott érzé hullámzott, a
ült. Egy pillanatig fanyarul jártatta a jönni ma. Egy csinos, fiatal férfi, valaszemei la. an nedves (>gbe lábadtak.
tekintetét a fele égén.
mi Kun Sándor vagy Héla, nem emlékFölállt, a leányhoz l(>pett, egyik karjászem
már a nevére. 'l'udja, az a rokona,
Ugy
látszik,
korábban
jöttem
haval átölelte a nyakát, a másik kezrvel
a kit itt értem, mikor egyszer váratlaza,
mint
kellett
volna,
mondotta
halgyöngéden fölemelte a fpj(>t és megcsókan.
rml hazajöttem a hivatalból. Maga azt
kolta a száját.
mondta,
hogy egy vidéki rokona, én
Az
a
,
zony
fehér
volt.
Egy
di
zasz8zántó elment c:i. lt>ánytól. Az uto11
azonban
tudtam,
hogy ki. Akkor fedeztalka
előtt
állt,
a
melyen
remegve
(>s
szomoruan haladt elÖJ•p: bágyadt11ak
tem
föl.
l\Iikor
be akartam menni a
nyugtalanul
rendezgette
a
csecs<'h<'r
éérezt(, magát és valami csüggedt. fájszobába,
észrevettem,
hogy valaki volt
kPt.
Nem
felelt.
dalmas hangulat nyomta meg. Nagyon
magánál
és
önkéntelenül
hallgatództ'gymá.'t>? :\Iirrt kell 1wkik a tehetetHzántí, njra kii1·iiljártatta a szrmeit
tam.
Csókolóztak,
közben
halkan,
bola
szobában.
sajnálta a l<'ái1yt. :'.\TiÍ>rt nem lehetnrk
dogan
ncvetégltek,
szóval
szerelmes]pn(>gl,1 n ergödni? A feleségén• gondolt
Kit vár. Lili? - kén]Pzte lassan.
hdtek. Benyitottam. A diványon ült' kese1·üs(>g fogta el. 111e1·t a miatt az
.\1ár megint ide jön az az ember?
tek és a férfi karjaiban tartotta maasszony miatt 11c111 IPhetuek boldogok.
Az asszony megrezz<•ut: az arca m{>g gát. 1\1ikor beléptem, szétrebbentek;
Egy romlott nö miatt. Azt bizonyosan
fc•hfrehb lett egy árnyalattal s ijecltt>n ijedtek voltak, sápadtak voltak és meg
tudja, hogy az asszony mt>gc'. alta, míu·
!.'!szorult lélkezettel állt a helyén. A
voltak zavarodva. Én mindent láttam,
régPn rájiitt, sőt a SZP!'Ptőj(>t is ismeri.
s,wmr sziigletéböl lopva az uráni 11{>- de azért ugy tettem, mintha semmit se
Egy fiatal, gazdag f(,rfi, a ki ruházza
ZC'tt, <'gy pillanatig szorongva, heve en vctt<•m volna észre.Hát azt a Kunt vára frlC's(,g(,t, szórakoztatja (,s p(>nzt ad
dohogú zivvel viz gálta a voná ait. ja ma is, az ő számára piperézte ki maneki. Az a szony azt hazudja, hogy iromajd PriH vett magán . az ura fel(> forgát, mikor ide jön. Hát az meg is érdában dolgozik, mi11de11 11ap <·lmt'lt\' dult.
denili.
, 'zép ember, gazdag ember és
hazulról, a hdwsénél tiilti PI az id<it.
sokat
áldoz
magára. Ezt a pompás kis
- ::\1 i ly<'n <•nilH'r?
k(,rdeztp lassan
<le az(>rt minden hónap clsej1•n hazavif(,szket
is
ö
rendezte be, ezt a lakást.
szi a fi.zC't(•srt, azt a p(nzt. a mit a ba- Í>s frtf'l111C'tlt>11iil. mikiizh<'n nyugodtsá.Jlaga
v<•tte
a
butorokat, darabonkint
rátja ad 1wki. A fizet{>s(t. ű \•lfoe-adja got akart sziulelni. a hangja azonban
vette,
ngy
hogy
ne legyen feltünő és
a p(,nzt (>s (>1 helől<•. Pfuj, ez undorító. fojtott volt.
azt mondta, hogy a fizetéséből vásárolEz nem mehet igy továhh. Eddig c•ltiirt
A ffrfi száján krs1>rii mosoly jelpnt
ta,
a mit az irodában kapott. Ez tévemill(lPnt. a ki: IPil!lya miatt türt" <>I, llll'g.
d(>s
volt. édesem. A pénzt Kun adta,
magával rwm tfö,ödiitt, nwrt a sorsa
- .\z az t•mlwr.
f<'IPlk g11nyosa11. azonban maga mindig elfelejtette ezt.
{-rz{kPtl<·mié törte, megunta az Í>IPtt>t, - Az, a ki id1• szokott ,inni (,s a kit
.!'{Lsult lett minden iiánt <'S n(>mán Vt"·- most viir. X<•m <'111 IÍ'kszik Iá! E:1. i~a- Az a férfi áldoz magára: valóban meg
hl! lwcsiilnie.
Én ugyse érdemlem
gödiitt a , ú1 ban. RI volt l.eser1•d\'<'. A zán (>rdt>kes . .Jlal(a 11t•111 tudja. kit vítr,
m<•g
a
hP<•sül(>sét.
mert én egy gyáva,
leúny azo11f>au magához t:•l'itl'ttP. ug,v
(>t•tsze, maga már elön• rwm tud Sl'lll- alávaló <'mber vagyok, a ki némán elJiog,v most múr !útja, 111ihPn Mt <·<!dig. 111i1öl SP111111it. Hát majd (,u <'lmoudok
A po<•solyáhan <>lt Pddig. II-ítp z igy mindPnt. Az bizonyos. hogy valaki idt• tii,·tem, hogy szeretőt tartson, elfogad11em meht•t továhh, IH'lll tiiri n•\mán fog jii1111i 111a. 111\'rt nagyon kipip<' ·(•ztl' tam 111agátúl a pfozt, a mit Kuntól kapott t'·s Pltt•m helÖIP. Azután milyC'n álrnaga 11wllett azt a romlott 11i>t, nem
a lakítst l'S 11agyo11 ki<·si11ositotta ma- dozatot hoztam én már magáért? eengedi él'v{nyt•siilés u(>lkül t>lmulni az gút. a 111irl' az {·11 kPdVl'llll'l't ll<'lll szo0\lalíin az l'IPtét, mikor itt van a leány, kott fár ad:<ÍL••ot pazar o 1ni. Az ö tisztt>- milyd, l'sak azt, hogy feleségül vettC'm
a ki mellett fiillPlhl'tn(> a holdogsúgot. l<"tfrp !Pszi <':rnk l'Zt; tudja. a 111;Ísik- s ezt is ht>csiiletbeli kötelességből tett<•111. Elcsáhitottam magát leánykorá~zántó hazaért. Az elöszobába11 !<•- 11ak a tiszt<'ldrn•.
lia11 t;s 11pm aka1·tam a árban hagyni,
vetette a feliiltöj(,t, meg a kalapját. azAz asszony a intasz<~k}wz nwnt. ht>ll'- p<'dig- ott hagyhattam volna, de hát
után a zobúba ment. :\-liko1· benyitotta en•szk\'dt>tt. azntán k{>uy<'lllll'S\'ll t·lht>11\'lll hagytam ott. mert nem akartam,
az ajtót, önk(>ntelenül megállt. Az ele- lyrzkt•dt•tt hem1t•. Az ura fol(, n(,zptt s
hogy a gyermeke apátlan. 11(,vteleu
gán ki f(,szt'k k<'ll<'me. f(>Jhomályban
lassan. köziinyiisp11 jártatta rajta a pil- senki legyen. Ez mind emmi és egyáluszott, a hutorok ft>l voltak cliszitvp lantását. Nyugodt volt: a vonásain vatalában nem ok arra, hogy hü legyPn
csecsebecsékkel. a levegőt valami finom
lami üres, egyk~dvii kifC'jezés ült.
hozzám {~S nwglwC'siiljiin. rgy-f', Lili T
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Az asszony elnézett az ablak felé, mi
közben lassan ringatta magát a hintazékkel. Az arca egykedvüséget tükrözött.
- Ugy van, - mornlotta hidegen.Xagyon pontosan kinyomozott mindent. Az a Kun Béla nem rokonom, hanem a szeretőm. Hát persze; a szeretőm
Neki adtam magamat,mert maga tönkretette az életemet és valahogyan kárpótlást kellett szereznem. Maga elcsábított, azután feleségül vett; alávaló
volt, azután becsületes akart lenni és
nőül vett, vagy mondjuk: nem hagyott
a sárban. Enn{>l rosszabb helyzetbe sodort. A szegénységbe. :\Tem tudott eltartani. Könnyelmii ember volt fiatal
korában, a lumpolásnak, a kártyának,
meg a nőknek áldozta magát, a helyett,
hogy a jövőjét biztosította volna. Néha
volt állása, néha nem olt, ugy hogy
nem is éltviink, csak tengődtünk. Tem
tudott ruház11i se és nem birt szórakozást se nyujtaui. Én pedig nem nélkiiliizhettem ezeket: fiatal oltam, élni akartam PS kt•rrstPm egy embert, a ki
boldoggá tud tenni. A lelkiismeretem
nem háborodott frl. Maga ugyse szeretett, hiszen csak egy nő voltam előt
te, egy kellemetlenül befejezett kaland és ugy éltünk egymás mellett,
mint két idegen t'mber, a kiket a sors
arra kényszeritett, hogy iiriikké együtt
lakjanak. És akkor jött Kun és én neki
adtam magamat, bár nem szPrPttem.
Gazdag em bt'r volt, csupán a pénze
kellett, mert szép laká t aka1·tam berendezni magamnak; elegán ruhákban
akartam járni, szórakozni akartam és
meg akartam körrnyebbikni magának,
szegény kis férjem,
a lelwtősrgiink
hiztositását.
( \'t'ge kiintkezik. )

tág legelőre értek, hol juhok legeltek
egy fekete kutya őrizete alatt.
- A vereshaju vajjon hol van 1
szól az amazon. - A juhok és a kutya
REGÉNY KÉT KÖTETBEN.
egyedül vannak 1
Irta: Ohnet György.
Alig mondta ki e szavakat, midőn
Forditotta: Kató.
hangos
kacaj hallatszott a kicsiny
ELSö KÖTET.
bükk erdőből. Egy kis pataknál gyöELSŐ FEJEZET.
nyörü leányka mosott, mig egy vereshaju pásztorlegény mindegyre ingerEgyikén amaz árnyas erdei utakon kedett vele. A leányka félig boszusan,
keresztül, melyek Normandiában oly félig nevetve távol tartani igeykezett
gyakoriak, a mint a töltések mellett el- magától a legényt, de ez nem engedett;
onulnak, egy gyönyörü nyári napon, már átkarolta s a vad vigyorgás még
fiatal hölgy lovagolt. Álmodozva, ma- jobban eltorzitotta amugy is rut arc~t.
gába sziva az illattól terhes levegőt, 1Iost már a leányka sem nevetett, szmszabadjára eresztette lovát. Skót ku- tén félni látszott ez állatias felhevüléstyája ott futkosott mellette s lépésben től. A lovasnő s az idegen csodálkozva
igyekezett haladni a bájos hölgy lová- nézték őket, midőn az idegen irtelen
val. A legkisebb szellő sem rezgette felkiált:
meg a fák leveleit. A nap heve alatt
- Te semmirekellő, elbocsájtod-e a
megremegett a forró lég s tikkasztó leányt, vagy megcibáljam a füledet Y
meleg nehezedett a földre.
A pásztorlegény rá sem hederitett s
Egyszerre nagyot ugrott a ló s a ku- ha1 agjában az idegen oda akart mentya hangosan ugatott s éles fogait a ni, midőn a hölgy megszólalt:
férfi felé vicsorgatta, ki e pillanatban
- A legény félig süketnéma. . . hüleugrott a töltésről. A bájos amazon e- lye, kit irgalomból tartanak. l\Iajd én
rősen megfogta a ló kantárszárát s csorendet csinálok ...
dálkozva nézte azt, ki megzavarta álEzzel megsarkantyuzta lovát s mimodozásában.
dőn a patakhoz ért, lovagló ostorával
- Bocsánat, asszonyom, - szólt az megérintette a vereshajut, majd paran
idegen kellemes hangon - nagyon ar- csoló mozdulattal intett neki, hogy tákalmatlan időben léptem utjába . .. Dc' vozzék. A vereshaju hülye kacajra fanem hallottam jöttét ... :\Jár gy óra óta kadt s keresztül futott a legelőn, hol
téPlygPk itt, mig vrgn• megpillantot- iisszeterelte nyáját. mig a kipirult artam ezt az utat. Leugrottam s igy ijesz- c·u leányka ellenállhatatlan mosolylyal
tc>ttern meg lovát, mely kiesihe m11!t, f;z<Ílt:
hogy le nem tlobta.
- Köszönöm, kisasszony.

A BÁNYA

- Le"'YPll
nvngoclt,
uram, - szú! a
,,.
.
hölgy bájos moso lylyal. Én nem c•sem
1c, oly kiinnyc'n lovamról. <'sitt, Fox, szól azután s Plhallgattatja kutyáját.
mely még mindig haragosan ugat a;,.
idegenre.
Ön nem id('való?
- ( 'sak Ü'gnap érkpztem, - fi.lel az
idegt>n. - ~la 1·pggl'I kirándulásra indultam s több{> n<>m találtam meg az
utat Xeuvillc• felr.
- öu éppen háttal vau oda ... Ila
/
11 {,háuy percig követni akar, elvezetem
egy utra, a honnan egyt>JH'SPll haza ta--;-lál.
- Kösziinöm, asszonyom, remélem,
hogy 1wm nagy kerülőt tesz miattam.
Most elindultak s az ifjunak bő al::\Iegfejt~·si liatúndú: 1\114 jauui'1r 1
kalma nyílott nézhetni a hölgy ragyoA 111egft>jWk h>zi'>tt t>gy !'.-nlt>l,t>s regéi,) t gó szépségét. Csak azt nem tudta, aszszony-<> vagy leány1 Negyedóra mulva
Horsol 11 k ki.

Talány.
UT

- ~Pm helyes, Rózsi, hogy igy bizalrnaskodol a vereshajuval. .. h..i tudja, mi dul beteg agyában!
- Oh, nem bánt ő senkit, - felel a
szrp Jpány - csak ingerkedni szeret.
.\m {>11 nem félek tőle s magam is végl'ztc•m volna vele. Azért m(>gis köszöniirn, kisasszony!
Ezzel a leányka megint a mosáshoz
látott s dalolva hamarosan megfeledkezett bohó kalandjától.
A lovasnő s az idegen folytatták utjokat s midőn ki~rtek a pagonyból,
gyönyörü völgy tárult eleéjük. ,Jobbról
a magaslaton XIII. Lajos korabeli, remek parkkal környezett kastély emelkedett. A clomb mögött kecsesen terült
el euille, a csinos mezőváros. A lejtő
közepén. óriási vakondtnráshoz hasonlóan, fehé1· domh emelkedett. Eg-y pil-
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lanatig a hölgy s az ifju is elmerültek
e békés, remek táj nézf.sébe, míg az
utóbbi megszólalt végre:
-

:\Iost már tudom, hol vagyok ...
Ez itt Neuville ... Jobbról, a fák mögött emelkedik a Clairefont kastély eis
emitt a bánya. Fogadja hálás köszönt:temet fáradozásáért.Nem volna kegyes
- s ezzel az ifju mélyen meghajolt megmondani nekem, kinek tartozom
hálával ennyi szivességért1
- Clairefont kisasszony vagyok, mond a hlgy egyszerüen. A név hallatára az ifju önkénytelenül m(•ghátrált
s elfordította piruló arcát. A szép lovasuő meglepetés el nézte és mintegy
ellenállhatatlan érzelemtől ösztönözve,
sietve kérdezi:
- S ki ön, uram 1
- Carvayan Pascal vagyok, - felel
az ifju tompa hangon.
Alig hallotta Ulaircfont kisasszony
ezt a nevet, midőn arca a végtelen büsz
keség kifejezését öltötte magára; szemei hidegen és keményen néztek, ajkára megvető mosoly ült és a mig ostorával a levegőbe suhintott, mintha áthidalhatatlan falat akarna emelni ·maga s a fiatal ember közé, füttyentett a
kutyájánaá, megsarkantyuzta lovát, a
nélkül, hogy csak a fejét is hátraforditotta volna.
Az ifju megbüvölve állott s nem a
megvető mozdulatra, c ak a leány csodás szépségére gondolt. Szemeivel Lövette a bájos alakot, mig már az utolsó
porfelhőcske is eltünt, azután hatalmasan ráütött botjával a porondra s magyban szlt:
- :\Iily büszke! Alig tudta meg, ki
vagyok, már a tekintet alamizsnáját
is megvonta tőlem, mit pedig az utsz{,]i
koldustól sem sajnál. .. }1ily jól adta
Í'rtésemrt', hogy rá nézvt> nem létezem !
Legyen! A végzet ellenségekké tPtt
henniinket s mindt>nütt szem hP állított
pgymással. Claü t>font vagy ('arvayan !
Kö~tiink ki van mondva a háboru ...
Kár, milyen szép!
Elővette óráját s látta, hogy m(-g
csak tizenegy óra van. Lassan lefelé
haladt s most teljesen ki volt téve az
égető nap hevének. Vrdc1met kere ve
nÍ'zt>tt körül Pascal, midőn a bükk erdőcske szélén meglátta a korcsma vörös tetöjét, melyen már messziről volt
olvasható: "Yig fiuk találkozója. Pur-
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tois, korcsmáros.'' yári vasárnapokon
itt gyült össze Neuville munkásnépe.
Ponrtois, a nagyon kövér s a sok ivástól teljesen elbutult ember, kit erélyes felesége nagyon féken tartott, kis
idő alatt oly jó hírnévre emelte korcsmáját, hogy av áro i kávéházak tulajdonosai panaszokdtak a koukurrencia
miatt. Pourtois már valósággal gazdag
embernek volt mondható, ki ám azért
szívesen szóba állott bárkivel - ha a
felesége nem látta.
:\Iidőn Pascal meglátta a korcsmát,
meggyorsította lépteit s midőn a csinos ház <'lé ért, csak 1whezen ismert az

1. Bankers B11i:di11g.

fejét, hogy lássa, helyén van-e a korcsmárosné, azután ismét a játékosok felé
fordult.
Ebben az elhízott egyénben, kinek
még a szeme sem látszott ki zsíros arrából, Pascal Pourtoisra ismert. Mellette ült Fleury, a neuvillei békebíró
írnoka; közel negyven éves, iszonytatóan csunya ember volt, ki mindig fekete ruhában járt, mint a hogy ez nyilvános hivatalt betöltő egyénhez illik.
A harmadik egy óriási testalkatu, szintén negyven éves egyén volt. Kezeik
olyanok voltak, hogy az ember azt hilwtné, hogy egy iikröt agyon tu<lna

2. ~Ietropolitan Builning.

pgyko1 i szalmaktő,; korcsmárn. Kíváncsi volt megtudni, hogy a korcsmáros
is ngy rncgvá!tozott-t•, mint a koresru[tja s belépett.
Iliis, iiditö f(,]hom(iiy fogaclta s a fiatal ember, kinek s;;pnw már megszokta
a nap vakitó f(nyft, csak 1wlwzen tudta megkülönhöztPtni a tárgyakat. ~éhány 1w1 c mulva azután már látott eg)'
asztalnál három ,-gyént, kik közül kettéi annyirn e'mélye<lt a dominózásba,
hogy észre sem vették jöttét, míg a harmadik csak éppen annyira emelt(• fel

3. Woolw,>rth Building.

zuzni nliik. ha nevetett. min<lig fulclok1á -i roham vett erőt rajta. 'fonrleur
apónak hívták (>s Pascal emlékezett,
hogy n1lamikor gyakran megfordult
az édPc;atyja házában, kivrl igm jó viszonyban látszott lenni. Egyebekben
fal:erPSkPclö,ki állandóan kétszáz munkást foglalkoztat az erdőkben, melyt•k
nyilvános árverésen, vagy magánuton
kerülnek kivágás céljából hozzá.
Pascal leült egy sarokasztalhoz. A
játékosokat mi sem zavarta, midiín egy
szerre kocsizörej volt hallható s 1wm-
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sokára mindannyiok figyelmét magára
vonta egy kocsi, mely a korcsma előtt
megállott. Hamarosan meguyilt az ajtó is és bá1"ony ruhába öltözött, nynlánk fiatal ember izgatottan lépett a
korcsmába.
- Pourtois apó, menjen ki a koc iml1oz, ott ta lál majd egy állatot, mely a
magáé és melyet nem kellene ott csavaogtatnia a mi erdőnkben . . . Most az
egyszer visszaJ1oztam ... De jövőre, istenemre mondom, összetöröm a bordáit! Különben ezt megmondtam neki ma
gának is.
Fleury a maga gyors Iál,aival már
kinn volt. Gnn:voros arca felvidult, szc,_
mei kárörvendő tiizhen égtek, rut szája angos kacajra nyi lott . m<:>gmutatta
rut, t ör edezett fogait.

............ ................ .. ....... ·-· ....... .

KI EMLÉKSZIK ÖNRE?
Az ember arcát még a rokonai is
elfeledik, ha hosszu id.ön át nem látják. Ezért van olyan kelendő ége a
fényképeknek, a melyek a legkedvesebb emlékek mindenkire nézve. Ila
azt akarja, hogy ne csak a levelét Iá súk a rokonai, ismerő ci és bar átai, ham•m az arcát is, akkor irjou nekünk
azo1 m a l és mi küld ünk önnek

100 darab saját arcképével ellátott
levél papirost
a hozzúvaló borítékkal azonnal. A sajút al'(•k(>pével ellátott lt'vélpapirosok
és a hozzájuk ntló bo1·itékok ára olyan
oles,í, hog,v <"Sak11c11t
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HUMOR
Tévedés.
Gyiínás kiiz ben ellopta a c1gany a
tisztl•le11<lő u r ór áját é, mondja:

- Loptam SZl•nt atyám egy órát.
- A<ld vissza annak, akitől lo ptad.
mondja a le lkész.
B'ogja, tísztelemlő urnak adom.
Neke m ne a d 1l, a d d auuak. a ki-

lop tad.

- An nak m(u· ki uá ltam dl'
ll(•ki.

ll l' lll

...
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(B'olytatása kiivc•th7.ik.

től

1913 december 12.

kl'I!

- ( gy hát ta r·tsd rm•g magaduak, n,n 1gtatá nwg jósz.ivüleg a leké, z a

morét.
Csak kés<'íhh ve>tte észre a fé ~·edést,
d1• már akkor k í,ső volt, rn1•1·t a mon•
akkor mri r ht>gyen-vö lgyi.in is tul volt.
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INGYEN
kapja azokat. A papir a l<'gkitii uöbb
IPvé lpapir Í's az arckép ugy néz ki rajta, mintha csak meg akarll a szólalni.
lla ilyc•n kedves emléket akar szprezui
lllagáuak, aklMr

küldje be azonnal a legjobb fényképét
(>s rnellÍ'kcljen egy $:LJo cpntről ·zóló
onle1 t. Az arck,,pes levMpapirnsol at azouual Plkrszitjiik és a legkiizt> lcbl,i po tával kiküldjük az ön cirn <'n•.
Mindp n ism<•1·iisé11ck és j6barátjának
a1 ck(•pes l<•velet il'liat <'ZP ntnl.
~I indt>n rokonának az óhazába arcképe>s l<'vt>let kiildhl't.
100 arck<~J)es IPvélpapi1· {,s 100 hor1lllOIH'Y

1·

tM, *:t50.
~00 arcképes lev01papir {,s 200 boriték ~5.:"50.
K iild.i<' a rP1td<·lrst azon na l pr re a
(' ll ll l' I':

Akasztófa humor.
. . Egyedül ment automobilozní a gróf
ur, de egyszer csak az automobil megállt sa gróf ur sehogy sem tudta megindítani, leszállt tehát a gróf ur és elkezdte tolni az automobilt, gondolván ;
hátha. megindul magától. De bizony az
csak egy helyen maradt, Meglátja ezt
egy siheder s imigyen szól a grófhoz;
üljek rá és
tülköljek, hogy valakit
véletlenül el ne gázoljon? ..
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